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The major aims of  the  two year project consisted of exploring  the extent of homelessness among 
culturally  and  linguistically  diverse  (CALD)  communities  in  Cairns  and  surrounding  districts, 
identifying barriers faced by CALD communities when attempting to access housing and  identifying 
ways to improve the access to services by people from CALD backgrounds. 
Data was primarily qualitative  in nature  following  an  in‐depth  literature  review on homelessness 
across  Australia.  Initial  data  was  collected  through  conducting  a  community  forum  with  34 
participants  from countries such as Papua New Guinea,  the Cook  Islands, Fiji, Tonga, Nuie, Maori, 
Bhutan, South Korea, Hmong, Philippines and Montenegro. Following this  in‐depth semi‐structured 
interviews were held with  another  23 members of  the CALD  community  as well  as professionals 
from  service  organizations  that  assist  in  providing  accommodation  for  those  at  risk  of  becoming 
homeless.  
 
An  analysis  of  the  qualitative  data  identified  3 major  themes  about  homelessness  in  the  Cairns 
region  as  experienced  by  CALD  people.  :  (a)  the  nature  of  homelessness,  (b)  the  impacts  of 
homelessness, (c) the causes of homelessness.  The nature of homelessness was explored through 4 
topics.  The  first  topic  highlights  that  the  primary  impact  of  homelessness  among  the  CALD 
communities in Far North Queensland falls on the Pacific Islander communities, including those who 
have migrated from New Zealand. In addition to structural issues, issues of culture often contribute 




with  accommodation  at  the  community  level.    The  second  topic  identifies  the  possibility  that  as 
increasing  numbers  of    CALD  people  move  from  one  temporary  place  of  abode  to  another 
(secondary homelessness) there is an increasing likelihood that these people could end up living on 
the  streets or  in make‐shift  shelters  (primary homelessness) which would  impact on  the  types of 
delivery  services  could  offer.  The  final  topic  identifies  a  shared  perception  among  some  CALD 
community  members  that  they  experienced  spiritual  homelessness  due  to  a  lack  of  communal 
gathering places where people could meet and share their cultural beliefs.  
     
The  social  economic  and  cultural  impacts  associated  with  homelessness  were  analyzed  with 
reference to living in overcrowded conditions. There was a perception among the CALD community 
that the burden of hosting people who were “at risk” of homelessness fell on financially better off 
families.  In addition,  families  identified  that  their children’s education was often disrupted  if  they 
were required  to move  to other  locations  to  find accommodation and  that highly mobile students 
became dis‐engaged from school.  By comparison youth from refugee or migrant backgrounds were 











large  families.  There were  reports  that  families  of  up  to  10 members were  forced  to  live  in  2‐3 
bedroom homes which resulted in fragmented family living arrangements with some members being 
forced  to  find alternative accommodation with other  families. A  further problem encountered by 
many  families  was  associated  with  finding  suitable  accommodation  in  the  private  rental  sector. 
There were numerous reports that rental agents often discriminated against  large families of CALD 
people and conflicts often occurred due to a lack of proficiency in English about rental agreements. 
A  contributing  factor  to  this  situation was  a  lack  of  utilization  of  interpreters  as well  as  the  de‐
funding of key agencies who could advocate for tenancy rights on behalf of CALD families 
The  major  internal  causes  of  homelessness  related  to  conflict  within  CALD  families.  Domestic 
violence often resulted in women having to move to refuges. Some issues were identified here such 
as the break‐up of families because some family members such as older teenage sons could not live 






The  recommendations  that  emerged  from  this  research  towards  working  with  these  issues  are 
presented  in  five  themes. The  first of  these  is Policy and  Inclusiveness, and  the  recommendations 
include:  The  establishment  of  a  Pacific  Communities  Task  Force  in  Far  North  Queensland;  the 
provision of a Pre‐migration Orientation Workshop in New Zealand to enhance understanding about 
conditions of the Special Category Visas; the development of a new framework for Social Security; 
the provision of HECS  style  loans  to non‐protected SCV holders. The  second  theme  is around  the 
     






flexible  approaches  to  service  delivery  that  can  respond  effectively  to  the  needs  of  clients;  the 
implementation  of  an  employment  strategy  that  actively  supports  recruitment  of  staff  of  PI 
background to improve community access to services; the restoration of the Tenancy Advocacy and 
Education  Services  through  long‐term  funding  agreements.  The  fourth  theme  is  Education  and 
Engagement and the recommendations include ensuring the long‐term sustainability of Community 
Liaison Officers  in  state  schools  as well  as  an  expanded  trial of  the  ‘Let’s  Stay Put’ model within 
Cairns primary and secondary schools.  
The final theme is the Provision of Training and Support Services and the recommendations include: 
Provision  of  support  to  ensure  real  estate  agents  and  service  providers  utilize  interpreters 
effectively;  provision  of  generic  cultural  sensitization/cultural  competency  training  to  service 











































have driven  that discussion over  the past  four  years  are: Which Way Home? A new  approach  to 
homelessness  (COA, 2008);  and The Road Home: A National Approach  to Reducing Homelessness 
(HT,  2008).  And  yet  nowhere,  in  either  of  these  reports,  are  the  housing  needs  of  peoples  of 
culturally and linguistically diverse (CALD) backgrounds considered. The Road Home report, however, 
noted  that:  “Homelessness  research  needs  to  engage  with  culturally  and  linguistically  diverse 
communities...” (HT, 2008, p. 59). 
The financial impetus to help solve the issue of homelessness in Australia came out of the National 
Partnership  Agreement  on  Homeless  Agreement  (COAG,  2009b).    That  strategy  injected  $202.35 
million  over  four  years  (concluding  in  2012‐13)  as  a  total  contribution  by  the  Australian  and 
Queensland governments, to specifically help solve homelessness issues for Queensland specifically 
(QG, 2009b). 





payment  on  a  12  year  reform  of  housing  across Australia  (HT,  2008).    To  this  end,  a  number  of 
homelessness  programs were  initiated  across  Australia,  including,  the Queensland Homelessness 
Community Action Planning (HCAP) initiative.  
In Queensland,  the numbers of homeless people  identified on  Census Night,  2006, proved  to be 
26,782, with Cairns recording 1391 people  (QG & QCOSS, 2012A).   To count the homeless on that 
night the Australian Bureau of Statistics used the following definitions of homelessness as defined by 
Chamberlain and Mackenzie  (2008, p. 10): Primary homelessness  (e.g. person  living on  the streets 
and  in makeshift shelters); Secondary homelessness (e.g. a person who frequently moves from one 
temporary shelter to another, including refuges and friends’ homes); and Tertiary homelessness (e.g. 
persons with  no  security  of  lease  nor  access  to  private  facilities,  for  example  those who  live  in 







Bay,  Mt.  Isa  and  Toowoomba)  as  ‘hotspots’  in  which  to  undertake  a  Homelessness  Community 
Action Planning (HCAP) process.   
As a result, a partnership was formed in 2010 between the Queensland Department of Communities 
and  the Queensland  Council  of  Social  Services  (QCOSS)  to  undertake HCAP  initiatives  across  the 
State.  These  initiatives  are  discussed  in  greater  detail  in  the  section  ‘Context  of  the  Project’.  
Following  the commencement of  the Queensland HCAP  initiative,  the Opening Doors: Queensland 
Strategy  for  Reducing  Homelessness  2011‐14  (QG,  2011)  was  released.    The  strategy  has  three 
priority areas:   Helping people avoid becoming homeless; Helping people get ahead; and Working 




diverse  backgrounds.      It was  noted  that  people  of  CALD  background  are  “at  heightened  risk  of 
homelessness” and  that “asylum  seekers on  temporary visas have  limited or no access  to  income 
support  as  a  result  of  visa  conditions  or  residency  waiting  periods”  (QG,  2011,  p.  27).    It  was 
estimated that: “Nearly 14% of all clients of SAAP services in 2008‐9 were born overseas” (p.27).  The 
report pointed  to the Queensland Government’s Multicultural Action Plan 2009‐11  (QG, 2009a) as 
responding  to  the CALD homelessness  issue by promoting diversity  in  the department’s business, 
progressing  initiatives  such  as  translation  and  interpreter  services  for  clients,  delivering  cultural 
awareness training to staff and improving service delivery that responds to CALD peoples (QG, 2011, 
p. 28). 
Together,  the policy platforms  from both  the Australian and Queensland governments as outlined 
above, guide  the current activities of  the homelessness  service  sector providers.   While  the CALD 
communities are briefly mentioned in most housing policy documents, the scarcity of information on 












In  that  report, young asylum  seekers,  refugees and migrants were acknowledged as being  largely 
invisible  and  that  limited  research  was  available  on  the  levels  of  homelessness  in  the  CALD 
community  (QS, 2012, p. 15).  It was noted  that  these young people were  “six  to  ten  times more 
likely than other young people to be at risk of homelessness” (p.15) (see below for further comment 
     
on this statistic).   Some of the  issues  identified  for CALD youth  included: “re‐settlement,  language 
barriers,  lack of education and past  trauma”; access  to private  rental and  social housing; housing 
options  not  being  culturally  appropriate;  being  unfamiliar with  housing  services;  that  settlement 
services  were  directed  to  older  people;  cultural  dislocation  and  overcrowding;  and  that  young 
people do not tend to define themselves as homeless when couch surfing among friends and family 
(p.15).  
Quite  possibly  the  most  in‐depth  report  yet  undertaken  in  Australia  in  regards  to  CALD  youth 
homelessness  was  published  by  the  Centre  for  Multicultural  Youth  Issues  in  2001.    The  report 
identified  that  refugee  and  migrant  young  people  were  disadvantaged  when  accessing  and 
negotiating the service system and that they faced barriers such as communication difficulties, lack 
of  service  system  knowledge  and  difficulties  associated  with  the  segmented  waiting  list  (CMYI, 
2001A, p. 12).   The  report made a number of  recommendations  including:  longitudinal research  is 
undertaken on the extent of homelessness in particular communities as well as the scope and nature 
of refugee youth homelessness.  Other recommendations related to housing services improvements 












range  of  general  health  services  (Hughes  et  al.,  2010).    In  terms  of  physical  health,  Mastro, 
Cunningham, Medrano, and vanDam (2012, p. 111) studied the HIV status of young Ukrainian youth 
and  found  that  street  youth  in  particular were  at  high  HIV  risk  because  of  the  behaviours  they 
adopted on the streets.  Further, an in‐depth literature review on the mental and physical health of 
homeless  youth  in  the United  States  identified  trauma  and  abuse  as well  being  a member  of  a 
specific at risk group  (e.g.,  lesbian, gay, bisexual and transsexual orientation) contributed to youth 
homelessness.   Notably, migrant, refugee or CALD youth were not  identified as an at risk group  in 
the review (see Edidin, Ganim, Hunter, & Karnik, 2011). 
Youth  behavioural  issues were  explored  by  Kidd  (2007)  and Austerwald,  Sugano,  Cruz,  and  Ellen 
(2005) with  the  following  conclusions:  that homeless youths’ experience of  stigma plays a  role  in 
their mental health  status and suicide  risk; and youth  in disequilibrium whose ability  to survive  is 
disrupted are more likely to engage in the highest rates of exchange sex, injection drug use and risky 
injection behaviours  than homeless youth  in  stasis whose  livelihood  is not disrupted.   Further, an 
Australian study found that when asked why they  left home, only one‐fifth of 302 young homeless 
     
people  identified  drug  and  alcohol  use  as  central  to  their  pathway  to  homelessness  (Mallett, 
Rosenthal, & Keys, 2005, p. 185). However, one‐quarter  identified  that  their drug use only began 
after they became homeless (p. 196). 
Much of youth homelessness prevention and early intervention strategies have evolved out of policy 
imperatives.    In 2005 Chamberlain  and MacKenzie presented  four policy proposals  in  the area of 
youth homelessness and noted that since the mid‐1990’s there has been a major policy shift towards 
early  intervention (2005, p. 32).  Their four proposals  included: (1) expanding the Commonwealth’s 
‘Reconnect’  program  to  engage  youth  in  preventative  strategies  in  schools;  (2)  supporting 
community placement options,  so  that  students  can make  a  successful  transition  to  independent 
living;  (3)  funding  community  coordination  of  early  intervention  services  to  ensure  schools were 
linked  to homelessness  service provision and;  (4) developing national  standards  for  schools as an 
early  intervention  response  to  youth  homelessness  (pp.  34‐38).    Indeed,  Chamberlain  and 
MacKenzie  (2008, p.  17)  attributed  an  increase  in  these  types  of  early  intervention  services  to  a 
lowering of the numbers of youth homelessness nationwide from 12,227  in 2001 to 9,389  in 2006.  
The  three over‐represented  groups  found  in  this population  in  2006 were:  “Indigenous  students, 
young people from single parent and blended families and teenagers who had been in state care” (p. 
17).  The study did not identify migrant or CALD youth as an independent cohort.  








on  his  agency’s  experience  of  working  with  young  CALD  homeless  in  Melbourne’s  West.    He 
concluded that while many aspects of the experiences of homelessness for CALD youth are common 





backgrounds  come  to Australia having experienced  long periods of homelessness”  (CMY, 2011, p. 
18).   They noted  that  in  fact  some may have never had a home and presented  that  statistic  that 
refugee young people were “six to ten times more likely [their italics] to be at risk of homelessness” 
(p. 18), and yet the source of that statistic was not noted (nor was the source noted the Centre’s first 
report  on  young  refugees  in  2001a  [p.  20].    The  Centre  calls  for  young  people  from  refugee  or 




homelessness:    Family  reconfiguration  and/or  lack  of  adult  support;  gender  issues;  settlement 
issues; overcrowded housing; and cultural dislocation (p. 18). 







This  overview  of  youth  homelessness  highlights  that while many  aspects  of  youth  homelessness 
have been explored  in the  literature through the multiple  lenses of policy, health and behavioural 
reflections,  little  has  been undertaken  to bring  clarity  to  the  situation  of  CALD  or migrant  youth 
homelessness as a subset of homeless youth.  Of the two narrative studies that specifically targeted 
migrant or CALD youth homeless, both studies were limited by small cohort numbers and, therefore, 
offered  only  a  small  window  through  which  to  view  the  actual  situation  of  migrant  youth 
homelessness generally.   That  leaves scope, therefore, for  larger scale  longitudinal studies of CALD 
youth homelessness to be undertaken, both in Australia and worldwide. 
Homelessness	and	Women	
It  is  generally  accepted  within  the  Australian  homelessness  sector  that:  ‘Domestic  violence  and 
family violence are the single largest drivers of homelessness in Australia and affect a diverse group 
of women and children’ (FaHCSIA, 2010, p. 5) and that ‘… domestic and family violence is the single 
greatest reason people seek SAAP service support’  (COA, 2008, p. 27).     This relationship between 
domestic violence and  female homelessness has also been reported  in a number of studies out of 
the United States as noted in Baker, Billhard, Warren, Rollins, and Glass (2010). 
The main  Australian  publication  since  2008  to  present  commentary  and  findings  on women  and 
homelessness, including the link between domestic and family violence and homelessness is Parity, a 





effective  interventions  (which  included  building  resiliency  and  competency  in  children)  service 
systems could help break the detrimental cycle of family violence and/or homelessness (p. 49).  
In an article based on her own personal experience of domestic violence and homelessness, Bawden 
(2009) noted  that when you become homeless after a domestic violence experience  it seemed  to 
her  that  “you  have  to  be  ‘boxed  in’  to  come  under  either  a  domestic  violence  service  or  a 
homelessness  service” where,  in  fact,  a mix  of  both  services may  better meet  the  need  (p.  52).  
Coutts  (2009, p. 44)  also  called  for  improved  integration between  the homelessness  services and 
other  specialist  services  such  as  family  violence,  to  better  serve  client  need.    And  Gander  and 
     
Champion  (2010,  p.  28)  claimed  that  an  “integrated  service  system  where  improving  safety  of 







and  over  view  of  domestic  violence  and  homelessness  (Heaven,  2009);  a  demonstration  of  how 




‘equation’  (Tually,  Faulkner,  Cutler,  &  Slater,  2009);  notes  of  policy  for  domestic  violence  and 
homelessness (Bullen, 2009);  and a review of domestic violence, laws and homelessness in Australia 
in an effort to consider justice for domestic violence victims (Stubbs, 2004). 
In  2010,  the  Australian  Government  (Department  of  Families,  Housing,  Community  Services  and 
Indigenous  Affairs,  Homelessness  Branch)  demonstrated  the  complexity  of  issues  for  homeless 
women when noting  that:  ‘Women and  children escaping domestic violence who are able  to  find 
accommodation in a crisis service often struggle to find long‐term housing due to a lack of supply of 
suitable  housing  stock,  discrimination,  low  income  as  a  result  of women’s  poorer  labour market 
opportunities,  the  need  to  care  for  small  children,  and  the  substantial  cost  of  private  rental 
accommodation’ (FaHCSIA, 2010, p. 5).  
Interestingly,  a study in the United States of women’s housing choices post domestic and/or family 
violence  found that  ‘post‐separation violence and abuse occurred  regardless of where  the women 
was living and regardless of whether or not she had remained in her own home’ (Edwards, 2011, p. 
6).    The  author  noted  that  while  not  all  women  will  choose  to  remain  in  her  own  home  post‐
violence,  it was critical that  if they do, a Staying Home Leaving Violence service be put  in place to 
support her (p. 6). 
In  one  of  the  most  extensive  studies  yet  undertaken  on  the  factors  influencing  women’s 





In  2010  an Australian  report was  specifically devoted  to  CALD women  and  housing  (McKenzie & 
Riethmuller,  2010).    This  short  report  presented  a  case  study  of  a  CALD woman’s  experience  of 
homelessness  and  concluded  that CALD women have  a:  ‘unique experience of homelessness  and 
specific support needs that relate to trauma, grief and  loss etc.’ (p. 31).    In conclusion, the authors 
     
called  for  cross  cultural  training of  service providers  and  further  support  for mainstream housing 
services so as to secure the  ‘long term working relationships with settlement services who provide 
most of the  initial contact for CALD clients  in the social services  industry’ (p.31). Notably, domestic 
violence and family violence was not raised as an issue for CALD women in this report. 
In consideration of single, older women who were homeless McFerran (2010, pp. 15‐17) undertook a 
brief  literature  review  of  general  housing  studies  and  concluded  that:  ‘The  studies  on  housing 
futures, ageing,  living alone, and gender tell us that women who are older and  living alone will be 
poorer than men their age,  less able to maintain homeownership, and  less able to compete  in the 
private rental market for affordable accommodation’ (p. 15).   Following on from that, an Australian 
report of a  survey of 111  single women over 40 years of age  forecast  that  ‘a growing number of 
single women  [were]  facing housing  insecurity  if not homelessness  in  their older years’ and  that: 
‘These are the women who are already presenting to services’ (Sharam, 2011, p. 2).  As to why this 
was  the  case,  the author points  to  the  continuation of  the gender wage gap and women’s caring 
responsibilities  that mean women will  generally be poorer  than men  (p.  5).   Women  from CALD 
backgrounds were not identified as a separate cohort in either of these studies of older women and 
homelessness. 
Of  all  the  research  undertaken  on  women’s  homelessness  over  the  past  decade,  very  little 
consideration has been given to women from CALD backgrounds with the exception of one very brief 
one‐person case study by McKenzie & Riethmuller in 2010 as described above.  Greater insight could 
be  gained  by  further  consideration  of  CALD  women’s  experiences  of  homelessness  in  Australia 
through a targeted research approach. 
Homelessness	and	CALD	Communities	




definition  of  cultural  homelessness  may  or  may  not  suit  the  Australian  CALD  community.  
Nevertheless,  the  researchers  concluded  from  their  empirical  findings  that  ‘operationalizing  this 
construct  show  associations  of  cultural  homelessness  criteria with  gender;  risk  factors  related  to 
multiracial,  multiethnic,  and  multicultural  status,  ethnic  identity;  and  self‐esteem’  (p.  791).   
Likewise,  in  terms  of  self‐esteem,  Hoersting  and  Jenkins  (2011,  p.  17)  found  that:  “Cultural 
homelessness  was  related  to  lower  self‐esteem  scores;  higher  affirmation,  belonging  and 
commitment  to  any  cross‐cultural  identity  was  related  to  higher  self‐esteem  and  lower  cultural 
homelessness”. 
In an  international cross‐cultural study, Speak  (2010) explored  the  issues of migrants  trapped  in a 
state of homelessness.  She found that homeless migrants were seen as problematic and that their 
needs were  largely overlooked  in policy.   Her paper  explored  the  situation of  some migrants  for 
whom migration was a prelude to intractable and prolonged poverty and homelessness.   She states: 
‘It  is clear that there  is a strong theoretical  linkage between migration and homelessness and that 
they are both reactions to similar structural drivers’ (p. 226).   A cross‐sectional study of the United 
     
Kingdom  on  the  associations  between  migration,  health  and  homelessness  found  problematic 






market  is the only source of housing and that many are caught  in the  low‐rent end of the market.  
Interestingly, they concluded: ‘...that in long term policy sense homelessness is not a major problem 
amongst the population of refugees who participated  in this research’ (p. 40). Of the 434 refugees 
interviewed  in  Adelaide,  Perth  and  Brisbane  during  2002‐03,  only  24  believed  they  had  been 
homeless  since  arriving  in  Australia.   While  the  authors  noted  that  this  rate was  too  high,  they 
believed  it  suggested  that  refugee  and  TPV  holders  ‘do  not  perceive  themselves  to  be  without 










In  terms  of  CALD  homelessness  and  mental  health  the  Multicultural  Mental  Health  Australia 
[MMHA]  (2011)  produced  a  project  report  that  aimed  to  gain  a  baseline  understanding  of  the 
homelessness  of  Australians  from  CALD  backgrounds  experiencing  mental  illness.    Their  analysis 
concluded, among other findings, that people from CALD backgrounds with a mental illness were at 
increased risk of homelessness; that poor support structures were in place for users of homelessness 
services  from CALD backgrounds; and  that  there was an  increased  long‐term  risk of homelessness 
amongst immigrant populations from CALD backgrounds due to a lack of resources (p. 9).  The report 
went  on  to  recommend,  among  other  actions,  ‘the  implementation  of  a  national  cultural 
responsiveness  framework  for  the  homelessness  sector’;  and  to  allocate  further  resources  to 
research ‘the needs of CALD groups at risk of homelessness’ (p. 9). 
Summary	of	Literature	
This  review  focused  on  homelessness  policy  in  Australia;  youth  homelessness;  and  women  and 
homelessness and has  integrated what  is currently known of CALD homelessness nationally within 
that framework.  Overall, the review illustrates that there is very little currently known about CALD 
housing  issues, needs and experiences  in Australia.   The policy data highlights the current focus by 
both Queensland State and Federal Governments on the need to address homelessness across the 
nation  and  state,  and  calls  for  the  sector  to engage more  closely with  the CALD  community  (see 
     
Homelessness Taskforce 2008).   That engagement needs  to  include  further  research on  the CALD 
community and  its housing needs.    It  is  imperative,  therefore,  that before valuable and  insightful 
policy can be written, baseline data such as the numbers of CALD homelessness  (regionally, state‐
wide  and nationally) be  collated,  and  the nature of homelessness  and paths  to homelessness be 
clearly understood. Further, the barriers to access of services relating to the issues of homelessness 








with  47%  of  the  homeless  staying  with  friends  and  relatives  (also  known  as  couch  surfing).  By 
comparison only 6% of the homeless are categorized as rough sleepers which are usually the more 
visible of the homeless.  
As  a  response  the Queensland Government  and QCOSS  have  established  numerous  processes  to 
develop  an  action  plan  including  the  Cairns  Homelessness  Planning  Leadership  Group,  Qld 
Homelessness Inter‐sectoral Forum and the Homelessness Implementation Plan Reference Group in 
Cairns.  These are all inter‐sectoral forums from government, service providers, community agencies 
and  relevant other  stakeholders.  This  lead  to  the  launch of  the Cairns Homelessness Community 
Action Plan 2010‐2013, New Ways Home (QG & QCOSS, 2012A) in March 2012.   
The  plan  consisted  of  38  identified  actions  to  be  undertaken  by  government,  community 
organizations  and  other  relevant  agencies  to  help  reduce  the  high  incidence  of  homelessness  in 
Cairns  for  the  immediate and  long‐term.    In  terms of CALD homelessness,  in particular, Action 25 
read: 












“improved  access  to  housing  and  homelessness  support  services  for  culturally  and  linguistically 
diverse communities  in Cairns” (QG & QCOSS, 2012, p. 29). The  importance of both Actions 25 and 
31  in  the Cairns HCAP plan  in  the context of  the CALD community were  to  focus attention on  the 





retaining CALD and Aboriginal & Torres Strait  Islander workers  for services.   The Gold Coast HCAP 
(QG & QCOSS, 2012C) also refers to the CALD community  in relation to other groups within Action 
     
1.2  (p.38) and suggests data gathering  to  identify  trends  for effective  local  responses  to “high  risk 
groups”  including CALD, Aboriginal & Torres Strait  Islander people, young people, and people with 
disabilities and others.    There may be two possibilities why the CALD community was not targeted 
independently  in  the HCAP plans outside of Cairns:  (1) CALD housing was not  raised as a pressing 
issue  in  those  regions; or possibly  (2)  the CALD community did not engage closely  in  the planning 
process.   
While  the  Inter‐Sectoral  Forums  identified  that  Culturally  and  Linguistically  Diverse  Communities 
(CALD) may  be  ‘at  risk’  of  homelessness,  there was  a  realisation  that  there  is  not  enough  of  an 
evidence base  to  substantiate  this. The proportion of people born overseas or with one or more 
parents born overseas  from a Non‐English Speaking Background  (NESB)  is over 15%  in Cairns and 
over 18% in the Tablelands (ABS, 2011a, 2011b) and yet it appeared that relatively few of them were 
accessing  services  despite  anecdotal  evidence  to  suggest  that  a  number  of  groups  are  at  risk 
including refugees who have settled  into regional areas, spouses fleeing domestic violence, people 
under  certain  visa  categories,  young  people,  people  with  mental  illness  and  particular  ethnic 
communities especially from South Sea Islander and Pacific communities. 
The working group around Action 25 approached  the Cairns  Institute at  James Cook University  to 
develop  a  research  project  that would work  towards  a better  understanding of  homelessness  as 
existing in FNQ, with a focus on Cairns and the Tablelands so as to: 
1. To explore the extent of homelessness among culturally and  linguistically diverse people  in 
Cairns and surrounding areas  in FNQ and  to provide an evidence base  to  inform planning, 
policy and delivery of services.  
2. To  map  the  types  of  government  and  non‐government  services  which  assist  homeless 
people in Cairns as well as the degree to which CALD communities access these.  
3. To  ascertain  the  barriers  faced  by  the  CALD  community  when  attempting  to  access 
accommodation in FNQ.  





6. To  create awareness  for mainstream  service providers about  the  risk of homelessness  for 
CALD communities and barriers to accessing their services.  
7. To improve community relations and build a more inclusive society.  
The  Cairns  Institute,  in  collaboration  with  Centacare  Migrant  Settlement  Services,  Cairns, 
Queensland Council of Social Services  (QCOSS), Cairns and  the Community Participation section of 
Department  of  Communities  put  in  a  grant  application  for  this  project  to  Multicultural  Affairs 
Queensland in 2011. The grant application was successful, and the research project was undertaken 





CALD homelessness  in Australia and  it offers the opportunity to bring regional CALD housing  issues 
to the fore to lay the foundation for appropriate and informed local policy initiatives.   
Research	Methodology	
The project adopted  a qualitative  approach  to evidence gathering. Qualitative data was  collected 
from a number of sources consisting of members from the various cultural groups which constitute 
the CALD communities in Cairns, multicultural service providers and representatives from the Cairns 
Homelessness  Outreach  Network  (CHON)  such  as  QCOSS,  Cairns  Homelessness  Services  Hub, 
Queensland Youth Housing Coalition and Centacare. 
As with all research, the first step was a review examining the literature already available in Australia 
and  in  other  countries  of  the  Western  world  on  the  issues  of  homelessness  among  CALD 
communities. Literature reviews as well as analysis of policy documents are a useful way to uncover 
what  is already known and  it helps  to  summarise  the body of knowledge  in  the  field  (Webster & 
Watson, 2002). The exploration of the literature on CALD communities and homelessness provided a 
baseline from which the data gathering process could begin. 
A World Café  approach was  adopted  to  explore  issues  in  a  group  setting.  It  is  a,  ‘conversational 
process that helps groups to engage  in critical dialogue around critical questions, to build personal 
relationships  and  to  foster  collaborative  learning’  (Fouché &  Light,  2011,  p.  29).  This method  of 
dialogue was  chosen  as  it  is  creates  an  enabling  framework  for  expiring  issues  in  a  constructive 





The World Café  involved  three different groups examining specific questions  (annexure …) on  the 
issues of homelessness among CALD communities in FNQ. The different focus groups involved in the 
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The  communities  represented  through  both  the  community  participants  and  the  service 
organisation participants of CALD background  included Papua New Guinea,  the Cook  Islands,  Fiji, 
Tonga,  Nuie,  Maori,  Bhutan,  South  Korea,  Hmong,  Philippines  and  Montenegro.  Service 




Some of  the participants of  the  focus  groups were  also among  those  interviewed. As Guerin  and 
Guerin (2007) argue that there are 'front stage' responses may be followed by 'backstage' responses.  
The participation  in both  interviews and  focus groups enables participants to provide the different 
levels of  response, which are equally valid and  important and bring a diversity and  complexity  to 
findings. 
To overcome biases of sampling in the next stage of research, a purposive sampling was adopted to 
identify.   Purposive sampling  is a  form of non‐probability sampling  that uses  the  judgement of an 
expert  in  selected  cases with a  specific purpose  in mind. Neuman  (2003) points out  that  this  is a 
much more acceptable kind of sampling for special circumstances.  Purposive sampling is used when 
the researcher uses it to select unique cases that are especially informative; the researcher may use 
it  to  select a difficult  to  reach  specialised population; and when  the  researcher wants  to  identify 
particular cases for in‐depth investigation. We further developed the sample based on the snowball 
technique,    when    ‘the  researcher  begins  with  one  case,  then  based  on  information  about 






and provided  the participants with an opportunity  to  tell  their stories and offer  their perceptions, 
feelings  and  experiences  in  a  relaxed  manner.  The  themes  that  emerged  in  the  interviews with 
support  workers  from  organisations  that  provided  homelessness  related  services  was  further 
























accommodation,  supported  accommodation, women’s  support  and  crisis  accommodation,  young 
people’s support and supported accommodation, as well as those providing tenancy supports. 
After the collection of data, the next stage was data analysis.  All the interviews and the focus groups 
were  transcribed. The data was  then  reduced  to  thematic codes  that were used  to  represent  the 
major  categories  and  sub‐categories.  These were  then  examined  to  search  for  patterns  in  data, 
recurrent behaviour or a body of knowledge. Once a pattern was  identified  it was examined and 
then used  to construct matrices so  that major  themes were  identified  to highlight  the diversity of 
experiences of homelessness among the CALD communities of Far North Queensland. 
Once the draft report was completed, a Feedback Forum was organised  in Cairns with the help of 
the  collaborating  agencies.  21  people  participated  in  this  forum  including  service  providers  and 
community members. The participants  included  representatives  from Federal and State and  Local 









Among	 the	 CALD	 communities,	 issues	 of	 homelessness	 are	most	 prevalent	 among	 the	
Pacific	Islander	(PI)	communities	
 
The  findings  from  this  research  emphasise  that  the  Pacific  Islander  communities,  including  those 
from Papua New Guinea,  the Cook  Islands and Samoa,  form  the great majority of  those who are 












Cairns (LGA)  156,169  15.21%  10.91% 
Tablelands (LGA)  43,727  18.39% 7.22%**** 
*Source ABS Community Profiles: 2011 Census of Population and Housing 




Much of  the population  figures  for  the  PI  communities  are  hidden due  to  the migration process 
through  New  Zealand.  However,  the  figure  is  approximately  13,000  people  based  on  statistics 
gathered  from  the  Pacific  Communities  Council  of  FNQ.  This  translates  that  PI  communities  are 
roughly 6.5 per cent of the total population. 
The reasons  for this overwhelming  impact on PI communities are many; especially  those  involving 
the issues of the Trans‐Tasman Travel Agreement and the cultural context, and these are explored in 
detail in a later section. Given that the issues of homelessness are experienced predominantly by the 
PI  communities,  the  findings  that  are presented here may be  taken  to be primarily  relating  to PI 






The  key  finding  from  this  research  is  that  the  majority  of  homelessness  experienced  by  CALD 
communities  is  secondary homelessness,  involving people  frequently moving  from one  temporary 
shelter  to  another,  including  refuges  and  friends’  homes.  Both  support  worker  participants  and 
community participants confirmed that secondary homelessness was very widespread among CALD 
communities and the Pacific  Island communities were particularly  impacted on by  it. The extent of 
the  problem was  not  possible  to  quantify  because  of  the  limited  funding  of  the project  and  the 
hidden nature of secondary homelessness. Unlike primary homelessness, which is very visible and in 
the  public  arena,  such  as  rough  sleeping  in  the  Indigenous  communities  in  Cairns,  secondary 
homelessness is invisible and is very difficult to quantify. The term ‘couch surfing’ is sometimes used 
to describe secondary homelessness but it does not do justice to the extremely crowded and difficult 
conditions  in  which  CALD  families  in  FNQ  find  themselves  when  they  experience  secondary 
homelessness. What was clear through the research was that, at  least among the PI communities, 
secondary homelessness is widely experienced, a factor emphasised by every community participant 
as well as support workers  from  the PI communities. Several of  the support workers spoke of  the 






was  an  issue  of  homelessness  among  CALD  communities.  As  one  service  provider  stated,  ‘the 
homeless problem among CALD people, a lot if it is hidden to some degree, because it is in homes’.   




 I  think  that  is why  that  first questions as a Cook  Island background person  is very difficult  for me  to 
answer because when something does happen we don’t rely on other services we don’t know that it is 




secondary  homelessness  in  the  CALD  communities,  and  more  specifically  among  Pacific  Island 
communities, were  not  identified  as  homelessness  by  those who  had  or were  experiencing  it. A 
support worker of CALD background reflected on the fact that she had been homeless at one stage, 
but because she was  living with her aunt, she had not thought of herself as homeless and ‘thought 
that  was  my  Auntie,  and  in  our  culture  we  are  living  under  the  same  roof  and  that  is  it.  Not 
homeless’. Homelessness was, to many of the community participants, rough  living or having to go 





 a  lot of Pacific  Islanders are part of communities  living with  friends, they do not know that they are homeless, 












One  support worker  reflected on  the visibility of homelessness among  the  Indigenous community 




The hidden nature of  the problem also ensured  that services  that support  the homeless were not 






Another  support worker working with a housing provider, while concurring with  the  fact  that her 
service was not being accessed by CALD communities, suggested that it was because they tended to 
stand  on  their  own  feet  and  be  self‐sufficient  within  the  community.  This  point  about  CALD 
communities,  especially  PI  communities,  looking  after  their  own was  reiterated  by  a  number  of 
participants and clearly point to a reason why services are often not accessed by these communities 
even when they are eligible to do so. 
Similar problems of  invisibility were raised  in terms of women of CALD background who may be  in 
situations  of  domestic  violence.  The  services  providing  refuges  to women  escaping  situations  of 






























5%  in  SHAC  and  Social Housing  and  the highest of 7%  for  the Tenants Union. Given  that Table 1 
shows much higher per cent of CALD communities  in Cairns and the Tablelands, and the  interviews 
with support workers and community participants showed significant issues of hidden homelessness 
among  CALD  communities,  there  is  a  clear  inference  that  CALD  communities  are  not  accessing 
services appropriately. Some of the major reasons for this lack of access are discussed later.  
Spiritual	Homelessness/Cultural	Homelessness	
While the  literature  identified cultural homelessness  (especially  in the context of  finding a cultural 
home)    (Navarrete  &  Jenkins,  2011)    as  a  key  construct  lowering  self‐esteem  among  CALD 




 There was no gathering place  for  cultural  knowledge  to be passed on  to  the younger 
generation 






 Elders  is  the most difficult  thing  for us,  Centacare Migrant  Service  has  started  one  programme  but  still  they 









in  church  like.    So we  can  do  anything we  do within  our  culture  to  support  them  and  so  that  they  can 
understand and learn our cultures you know.  There is no space for us because most of our church members 






temple  and  a  church was  posited  as  a way  of  establishing  a  greater  sense  of  spiritual  belonging 
within these two communities.  
At  the  feedback  forum heal at  the end of  the project,  several CALD participants agreed with  this 
issue as one that impacted on all CALD communities. They pointed out that the need for a Cultural 
Centre (in the true sense of the term and not an Arts Centre) has been raised with Cairns City Council 












initial  settlement  into  Cairns  as  an  experience  in  overcrowding,  with  13  of  them  staying  in  a  2 
bedroom  flat, where  the children slept on mats and  they could not afford  to have 3 meals a day. 
Other participants spoke of overcrowding as: 









with one of my nieces  for 12 months.  I need a 4 bedroom house because  I have 3 children, but  I’m  living  in 2 
bedroom unit with my children I let the kids sleep  in the rooms and  I sleep out  in the  lounge 2 girls  in one, they 
share the room… son sleeps in the other room I give them the privacy or something. CP 





 A  lot of  it  is over‐crowding, a  lot of  it  is.   You know there are other young people who are running away  from 
abuse and neglect but it is mostly over‐crowded, really unhealthy environments that they are living in. SP 
However,  several  of  the  community  participants  did  not  view  overcrowding  as  an  issue  and 
suggested  that  this  is  culturally  appropriate  practice  among  their  community.  To  some,  the 
regulations on  the number of people  staying  in  the house are a cultural  imposition  that does not 




just  run away and we  said  ‘you chase my children out of  this house, because  this  is your house’. So why, why 
because you have the  law not to allow more than 4 people… that  is another problem because  if we have family 
coming around, very hard because we cannot accommodate.  CP 
The  lack  of  flexibility  of  the Housing Department  as well  as, more  frequently,  the  private  rental 
market,  was  identified  as  a  problem  by  several  participants  who  felt  that  a  more  negotiated 
approach was necessary given the cultural issues around hospitality that many PI communities have.  
     
One  support worker however pointed out  that  the Department of Public Works  and Housing  are 
flexible in terms of policy around overcrowding, and that they intervene around tenancy compliance 















the burden of cultural obligation. A key element  in  this was  that many of  the  support workers of 
CALD  backgrounds  had  these  issues  in  their  own  homes  as  they were  acting  as  host  families  to 
















risk  of  losing  their  homes  due  to  breach  of  the  conditions  of  rental  (TMSG,  2012). One  support 
worker  suggested  that  the overcrowding  in host homes  leads  to a  cycle  involving neighbourhood 
complaints  and  increased  wear  and  tear  on  property  followed  by  increasing  discrimination  by 






 Because  I  have  people  just  come  calling  for  me  outside  the  gate  of  my  house  and  they  are  looking  for  emergency 
accommodation,  it could be a DV situation  in most cases, so  it  is also people knowing who within the community that will be 
able to provide support, my niece  is a  little bit  like a half‐way house,  it  is the same with ….. Only because we are there doing 
community work, so it is taken for granted we will go whatever time. CP 
 Within my community primarily the younger generation  is  like  it, the youngest needs a house, that house becomes a halfway 
house  to  the other younger people,  like community members  like  they know  that  this  is ………. Young male or young  female 
starting  off  they  need  somewhere  to  go,  so  they will  go  to  another  young  person’s  house  rather  than  an  adults  or  family 
member ... That would be middle ground.... CP 














being disrespectful,  even  though  you pay  rent,  you  fed  them  they have every  right over  you, does  that make 
sense, as sad as it is, but yeah that is just the way it is, so there is a lot of mental social strain on households who 
are doing well. CP 
Almost every participant of PI background that was  involved  in this project through the  interviews 




Secondary  homelessness  as  experienced  in  the  CALD  communities  has  impacts  on  education, 
especially of  school‐going children. Several of  the community participants  spoke of  the difficulties 
faced due to having to shift from one relative’s house to another at regular  intervals. The children 









disengaged  from  school  and  reported  that  the  hidden  factor  that  came  out  in  a  number  of  the 
     
interviews  was  disengagement  due  to  having  to  attend  multiple  schools  and  issues  of  mobility 
















































know where  people  are  and where  they  habitually  hang  out,  and  that  can  be  people  of  all  sorts  of  ages  and  all  sorts  of 
backgrounds,  and  especially  if  you  don’t  speak  English we  are working  on  that  that’s  part  of my work  but  you  know  the 
warnings and they rely on things that people without homes don’t necessarily have like phones and radios and all the bits and 
pieces that go with the  infrastructure around   managing those things.   So  it can be really devastating for people and whilst  it 
only happens in localized circumstances if you have a big disaster or a big impact it can affect a lot of people in a short time. 
Those  in situations of primary homelessness as well as those  in secondary homelessness situations 
are extremely vulnerable  in disaster situations such as the cyclones that  impact on FNQ.   Language 
difficulties, lack of access to communication and already overcrowded situations are just some of the 






Impacts	 of	 the	Trans‐Tasman	Travel	Agreement	 (TTTA)	 and	 the	 Special	Category	Visa	
(SCV)	
 
An  important  finding of  this  research  is  that  the Trans‐Tasman Travel Agreement and  the Special 




between Australia and New Zealand, whether  for  visits, or  to  live and work. The TTTA  is not any 










disabled)  and Carer Payment  (for partners of  recipients of Disability  Support). The non‐protected 
SCV  holders  are  not  entitled  to  payments  such  as  Parenting  payments,  Newstart,  Sickness, 
Austudy/Youth Allowance or special benefit and most social security payments are also limited by a 
two‐year newly arrived resident waiting period (FaHCSIA, 2012). 












they  were  not  entitled  to  many  social  security  payments  and  only  become  aware  of  this  after 
arriving in Australia. This problem was also identified in an article published in a Fairfax newspaper in 
     




they didn’t get this  information before they  left Auckland, so this  is one of the biggest problems for a  lot of our 
Pacific Islander. CP 
 
This  lack of  knowledge of  social  security arrangements prior  to migration  is also  identified  in  the 
report  on  ‘Strengthening  trans‐Tasman  Economic  Relations’  by  the  Productivity  Commissions  of 
Australia  and  New  Zealand.  As  the  report  suggests,  there  ‘may  be  significant  ‘post‐border’ 
transactions costs for non‐Protected SCV holders, when they become aware that they cannot access 
NSA  (for  themselves)  and  that  their  children  cannot  access  YA,  Austudy,  HECS‐HELP,  or  state 













wish to study at university. Given the difficult  financial situations of many of  the  families, this can 
lead to the children dropping and looking for work. Heather suggests that the lack of skills can lead 
to  many  of  these  young  people  turning  to  drugs,  stealing  or  prostitution,  perhaps  becoming 
homeless and,  in some cases, ending up  in prison  (Heather, 2012).The participants  in this research 







the  goodwill  of  friends  and  family  or  on  the  rental  market.  Besides  the  issues  of  overcrowding 
delineated earlier, the rental market  in FNQ and  in particular  in Cairns  is problematic  in not having 
sufficient  low‐end rentals, not having appropriate houses as well as numerous other problems that 






size.  This  critique  extends  across  the public housing  system,  crisis  accommodation  as well  as  the 
private rental market. Many of the PI and other CALD families are large and often need 4‐5 bedroom 
houses.  However,  the  rents  of  these  large  houses  are  far  beyond  the  means  of  many  of  these 
families and they end up in very overcrowded situations with the constant threat of losing the home 
due  to  breach  of  rental  conditions.  The  cost  of  rental  housing  in  Cairns  is  an  ongoing  problem 
identified by one participant as: 






Several support workers spoke of  the vacancy  rates at around 2 per cent, which  they argued was 
stressing  the  property market  and  driving  up  rents  because  of  lack  of  property.  As  one  support 




of  large homes within  the private  sector  it’s  like, well affordable ones  that’s  right,  so  there either needs  to be 
sustained or funding or something needs to be happening to generate that sort of growth within the industry. SP 








This  combination of  a  trade‐off between  affordability  and  family  size  is  an ongoing problem  that 










with the other children  in (name of street). As soon as  I arrived  in 2002 the case worker took me to Housing…  I 
     
waited until 2008. Well  I  think housing was not easy …  it’s not easy  to get a house  from government. You get 
people lining up on the waiting list. So I waited all that time. That time until 2008 and even if I had refused this 3 
bedroom,  I  could  not  get  another  house.  Because  I  wanted  a  six  bedroom  but  it  was  not  possible.  CP 
(humanitarian entrant background) 
 Community housing do exactly the same and even shelters do  that, domestic violence shelters  they will have a 













and  house  size  in  the  rental market,  and  the  house  size  in  social  housing were  among  the  key 
reasons for overcrowding and secondary homelessness among the CALD communities in FNQ.  One 
community participant  suggested  that New Zealand  set a better example  in  terms of appropriate 













of  the service  they do not access  it because of  the costs  involved.  In  the context of humanitarian 
entrants this problem gets alleviated to some extent as  the settlement service can access TIS  free 
and  therefore  they  can be  accessed  for meeting with  the  real  estate  agents.  In  this  context,  the 





It  is  also  to be noted  that  this  lack of adherence  to proper  forms of  communication with people 
without adequate English language skills may not be restricted to rental agents only and may be an 
issue  to be addressed among  service providers  also. One  support worker  spoke at  length on  this 
issue, arguing that many colleagues, both inside and outside the agency, were not using interpreting 
services  when  they  needed  to.  The  reasons  discussed  included  the  effort  required  to  organise 
interpreters and the extra investment of time required in an interview of this kind which would then 






the  same defects  later, where  rental  agents were accessing  the properties without  following due 
process  and where  clients of  CALD  background  did  not  understand  the  processes well  and were 
clearly not cognizant of their rights. Several support workers  identified  issues with rental agents  in 
terms of withholding of deposits based on exit reports. Some of the statements in this context were: 
 We are getting totally ripped‐off in the Bond Claim process by agents and landlords taking advantage of the fact 
that people don’t understand our  legal system and don’t understand our tenancy  law. And  it’s quite disgusting. 
We’ve worked with a lot of Japanese people…single people and families, both, a lot, who’ll come in and say “why 
haven’t I gotten my bond back?”.  SP 















dispute  is more  than  the  amount  of  the  deposit.  An  example  of  how  this  impacts  unjustly was 
discussed  by  one  service  provider  in  the  context  of  a  woman  client  escaping  from  a  domestic 
violence situation. The rental accommodation that she shared with her partner was damaged during 
the domestic violence  that she experienced. Though  the partner was  jailed as a  result of  this,  the 
woman continued to be listed on TICA for no fault of hers and was unable to access rental housing. 















The  ability  of  CALD  families  to  respond  effectively  to  issues  with  rental  agents  is  significantly 
circumscribed by  the  lack of communication skills.  In  this context  the availability of a worker who 
provides advocacy services is absolutely essential to ensure that the process ensured just outcomes. 
Many examples were given by participants about services  like Tenants’ Union and  their  impact on 
supporting  CALD  families  without  adequate  language  skills  and  lack  of  knowledge  of  processes. 




and with  the  three  kids,  the  husband  is working  away  up  in …  you  know  the  fact  that  they  didn’t  have  that 
communication, and you know her articulation was really quite poor. 
Tenancy  advocacy  was  raised  by  several  participants  as  crucial  to  PI  communities  as  well  as  to 
humanitarian entrants and asylum‐seekers in the community. 
One  factor  that was not examined  sufficiently due  to  the  time  lines of  this project was about  the 
openness  of  private  rental  agents  to  accept  applications  from  people,  such  as  newly  arrived 
humanitarian entrants, who need Queensland Department of Housing and Public Works bond loans 
to  secure a property. The Townsville Multicultural  Support Group  identified 13  rental agencies  in 
Townsville who do not accept applications from this particular group of applicants, and argued that 
this poses many difficulties to humanitarian entrants in gaining accommodation (TMSG, 2012, p. 2). 
A  support worker  participant  in  this  study  presented  a  very  different  picture  of  the  response  of 
rental agents to humanitarian entrants arguing that: 
 They  (refugees)  that  have  been  housed  through  the  real  estate  industry  privately  have  all  been  just  brilliant. 
We’ve had no problems housing them at all. SP 
The possible difference  in attitudes may be due  to  the work of  the Migrant Settlement Agency  in 
Cairns that provides a wrap‐around service  for newly arrived humanitarian entrants  including help 






Domestic  violence  is  the  single most  important  reason why women  suffer  primary  or  secondary 
homelessness  (FaHCSIA,  2010)  and  this  point  is  supported  by  the  findings  of  this  research.  The 




 ...lots of Pacific  Islanders,  they seem be better connected with  the  family stuff  than other groups  they are  less 






In  terms  of  women  of  CALD  background  accessing  the  services,  several  of  the  support  workers 
argued that  issues of shame and of personal safety were paramount to why women did not  leave 
domestic violence situations and seek help from services.  
The  fact  that some of  the women of CALD background  in DV situations are on  temporary partner 
visas makes  it  even more  difficult  for  them  to  leave.  These  visas  are  contingent  on  an  ongoing 
relationship with  the Australian partner,  and  the breakup of  the  relationship  raises  the  threat of 








that have been  in and out of safe houses and  they have become homeless we have had  to  reconnect  them  to 
homes. 
Many  of  these  women  are  already  isolated  in  rural  and  regional  areas  without  strong  social 
networks. This  isolation  can become more  intense  if  the woman has  to  leave her partner due  to 
domestic violence situations. Support workers spoke of mental health  issues  in this context, of the 
severe psychological impacts of the decision to leave after, what is often, years of anguish. 
 So  the  impact of homelessness on  those women  is a  tremendous sense of  isolation  from  their community 
because they have chosen to leave. SP 
 And the other one that  I have  found  is the domestic violence, the  issue comes up we encourage people to 


































of being  split up  after  going  through  the  trauma of  leaving  home  in  the  first place.  The  support 
workers  from  relevant  services,  such  as  those  providing  crisis  accommodations, made  the  point 
strongly that a solution had to be worked out for this on‐going problem. 
Changing	family	relationships/	intergenerational	conflict	
Another factor that  impacts on homelessness  is the role of  inter‐generational conflict. Many of the 
CALD  participants  spoke  of  the  conflicts  that  arose  between  parents  and  children  because  of  a 
difference in values. Discipline, respect for elders and commitment of family are some of the values 














people.  However,  one  participant  rejected  overcrowding  as  an  important  cause  of  youth 
homelessness  and  argued  that,  unlike  Aboriginal  and  Torres  Strait  Islander  communities,  the  PI 
young  people were  leaving  home  due  to,  ‘falling  out with  family… more  about  the  strictness  of 
family expectations… rejecting strict family stuff’.  
Alternate  cultural  views  of  discipline,  especially  those  that  involved  physical  violence,  were  also 













traditional  cultural  values  and  modern  social  values.  But  this  is  a  growing  issue  among  PI 
communities and other CALD  communities. One participant  spoke of at  least  five  families  that he 
was personally aware of that had young people leave because of these clashes.  
These conflicts are also  impacted on by alcohol, drugs and gambling. Several participants spoke of 
the  easy  availability  of  alcohol,  drugs  and  gambling  as  both  the  cause  and  effect  of  conflict  and 
attendant  homelessness  among  young  people  of  CALD  background.  Gambling  locations  were 
described as overly attractive, providing air‐conditioned and comfortable surroundings to get people 
in. Further, one participant argued that no screening of gamblers with regards to age was done and 
that  young  people  could  easily  become  problem  gamblers  in  this  situation. One  support worker 
described the situation among humanitarian entrants as: 
 We have got a  lot of young new migrants that are coming  in especially through the refugee programme where 






secondary  homelessness  for  some  fathers.  Among  CALD  communities  in  general,  and  in  PI 
communities and humanitarian entrant communities in particular, as one participant put it, ‘a lot of 
migrant men  feel  very  isolated  and  diminished  in  their  role  as  head  of  family’. Many  fathers  in 
migrant families feel that the systems in Australia do not allow them to control their children in the 
ways that they would traditionally have. The role of the father is felt to be diminished in this context, 
and  this  is  exacerbated  if  the  father  is  not  able  to  speak  English with  the  same  fluency  that  his 
children  can.  Further,  the  availability  of  social  security  for  young  adults  was  also  pointed  to  by 
community participants  as  reducing  the  role of  the parent. Much of  this  comes  to  a  head when 

















running  of  two  households  and  so  on.  For  the  PI  communities  in  FNQ,  the  Trans‐Tasman  Travel 
Agreement  and  the  issues  of  the  non‐protected  Special  Category  Visa  have  significant  financial 
implications  and  are  key  elements  in  the  occurrence  of  secondary  homelessness.  The  report  on 
‘Strengthening trans‐Tasman Economic Relations’ by the Productivity Commissions of Australia and 
New Zealand points  to  the  considerable negative economic  impacts of migration especially  in  the 
case of New Zealanders arriving  in Australia with  lower skill  levels (APCNZPC, 2012). This   aspect  is 
also raised by the Pacific Islands Research Group which argues that the ‘current scenario does place 




custody’  (PIRG, 2012, pp. 2‐3). While primary homelessness  as experienced by PI  communities  in 
Brisbane and surrounding areas  is not as widespread among PI communities  in FNQ,  the  issues of 




didn’t  have  anything  and  she was  sick  of  just  eating  those  pizza  breads  from  Brumby’s.  Seeing  them  pick  a 
pawpaw off a tree and mix  it up with some flour and baking  it as their dinner. They are things that people  just 
don’t see, that you just go “wow, they are living it tough”. SP 
 
Several  support worker  participants  as well  as  community  participants  spoke  of  this  hardship  in 
detail  and  emphasised  the  hardship  that  many  of  the  PI  families  were  going  through.  One 
community  leader discussed  the  reasons why his  family had  to step  in  to help another distressed 





 even if they do have the support of the service that service  is limited, you know  it is limited... maybe only about 
three months on, or they don’t fit in because they don’t have the, I will give you an example say if a family came 
through, say one of  the spouses was all of  that else had actual  financial support  through Centrelink,  the other 
may not have met the criteria because of the  immigration  issues that they are still working through, they may 
have  two  or  three  children,  with  us  big  Island  families  its  three  plus  children  you  know,  and  when  that  is 
happening they don’t have the financial back up to go and continue on to access that service or that service to 






Financial hardship also  leads  to debt and one  support worker expanded on  the  issues of debt as, 




Another  factor  that  increases  financial  hardship  among  CALD  communities  and  specifically  PI 
communities  is  the  impact of medical  emergencies.  The  small pot of money  that many migrants 
come  to Australia with  is easily depleted when an emergency occurs and medical bills have  to be 
paid. This is especially a problem among families in the PI communities who may not have access to 





 Perhaps  on  the  surface  we  don’t  necessarily  see…but  there’s  also  people  who  may  not  consider  themselves 
homeless.  But  where,  they’re  here  for  medical  reasons.  And with medical  reasons,  they may  be  temporarily 







Employability plays  a  key  role  in  terms of  easing  the  financial burden.  Several of  the  community 
participants spoke of their strong desire to  find work  in Australia so that they could settle  in. One 
humanitarian  entrant,  when  asked  about  what  his  hopes  for  the  future  were  on  settling  into 
Australian society said, ‘as a matter of fact, I cannot really answer this question now because I want 
to find a  job first.  It’s most  important’. However, the process of migration  involved for many CALD 
families, including PI families, leaves many without the requisite skills and degrees to be employed. 
Several participants  spoke of  the  lack of  recognition of overseas qualifications  in Australia, which 
barred them from doing certain jobs unless they re‐skilled themselves in Australia. 
 Unemployment due to qualifications –as from PNG‐ not being recognised. Because I have got qualifications but it 
is not recognised so that?  In Australia.   So  I’m working on attending some skill courses and training so that my 
experience back home can be recognised here. CP 
Others  spoke  of  the  lack  of  access  of  education  opportunities  that would  have  helped  to make 
people  more  employable.  Unlike  humanitarian  entrants  who  can  access  tertiary  education 
opportunities in Australia, non‐protected SCV holders cannot, and this has significant effects on their 
ability  to  settle  into  the  country  and  to  become  productive  in  the workforce.  The  details  of  the 
impacts of the TTTA and the SCV have already been examined earlier, but it can be reiterated here 
that the process does not have optimum effects in terms of contribution to the Australian economy. 
The  QUT‐Griffith  University  submission  (DR75)  to  the  trans‐Tasman  Economic  Relations  Review 
points out  to  the business  case  that  can be made  for  improving productivity  in Australia  through 











This  factor  of  front‐end  education  and  advocacy  came  up  repeatedly  in  the  focus  groups  and 
interviews, where  it was suggested  that  increased  levels of education and advocacy would  reduce 
many of  the  impacts of secondary homelessness. Some of  the areas of education suggested were 










DOH property. There aren’t any! So, they can be on very high needs with housing  for such a  long time but  I’ve 
been here  for 4 years and  I’ve known of only one property,  that’s a  five‐bedroom property. So,  it’s a barrier  in 
itself because. You’re not going to get one; it’s like winning the lotto if you do. SP 
This unresponsiveness to the needs of the clients was further examined by one support worker who 
spoke of  the needs of young people, suggesting  that  their housing needs are quite different  from 
nuclear  and  extended  families,  maybe  involving  shorter  tenancies  and  more  sharing  of 
accommodation. She suggested  that more  flexibility was needed  in  the housing system  to make  it 
work. Similar  issues of  inflexibility were raised about shelters, where a support worker argued that 
the shelters were made  for smaller  families and raise major  issues when  larger  families need. The 
issues of male children over 12 is also one that points to the need for a different way of doing things. 
As  this worker  said,  ‘there  are  too many  layers. We  should make  it  easier  for  clients,  not more 
difficult... This is a trouble we have had with the shelters for a long time’. 
The  lack  of  fit  between  available  accommodation,  rules  and  regulations  and  the  needs  of  the 








Several participants argued  that  there  is already  this  ‘disconnect’ between some service providers 
and clients, where clients feel talked down too and their needs  ignored. One agency mentioned  in 
this context was Centrelink which, as one support worker put it, ‘has, over time, really discouraged 





This  sense  of  not being  listened  too was  also  raised  in  the  context  of  some  of  the  services  that 
support  people  experiencing  homelessness.  As  one  community  participant,  when  asked  about 
whether  he,  as  a  leader  in  the  community,  encouraged  members  of  his  community  to  go  the 





can  be  very  difficult  to  access  for  many  reasons  including  lack  of  language  skills,  prior  bad 
experiences  with  government  in  other  countries,  attitudes  of  mistrust,  lack  of  familiarity  with 
technology, or even  lack of personal trusted connections. A  lot of  information  in closely connected 
communities like the PI communities tends to get passed through word of mouth. It was suggested 
that  agencies  that work with  these  communities would do well  to have more of  their  staff  from 




one  in there the Department of Housing, that can help us okay…Yeah  I  find  it so, with other  indigenous people 
they have got lots of people in there to look after them…And understand them. CP 






for  the average  citizen  to plot a path  through  the agencies while dealing with  their  issues. These 
difficulties  become  very  large  barriers  when  exacerbated  by  language  difficulties  and  lack  of 
knowledge  of  processes.  As  one  support  worker  described  it,  ‘as  a  newcomer  to  Cairns  it  has 
become very obvious to me how confusing  it is here there are all these agencies that do and don’t 
do this that and the other, and if you don’t understand it when you are English and you are working 







While not necessarily a cause of homelessness,  the  lack of appropriate  levels of  funding  is clearly 
identified as a contributing  factor  to  the negative  impacts of homelessness. Appropriately  funded 
and  resourced  agencies  can  make  a  big  contribution  towards  ameliorating  some  of  the  worst 
impacts of  homelessness.  Further  there  are  a number of  research  studies  that demonstrate  that 
increasing workloads, as with underfunding, in the health and community services sector can lead to 
worker burnout and  reduced quality of  service  (Dollard & McTernan, 2011, p. 287; Lloyd, King, & 
Chenoweth, 2002; Michie & Williams, 2003). Several support workers spoke of  the  levels of stress 
that  funding or the  lack of  it was causing among the workers. The  first of these was  in the critical 






no  longer be  in a position to challenge real estate agents  in a tribunal. As she said,  ‘there’s a high 
likelihood they won’t turn up, and even if they do, they won’t understand’. Further, this would have 
impacts on staff also as: 
 We’re going to end up with – staff are going to burn out. Child Safety have  lost staff…they were already  ... you 
know, huge case loads. They’re going to increase. So the outcome of that is that there are going to be very unsafe 
children…not identified. Because there’s just not enough manpower…So, Child Safety, Rent Connect…. All of those 
are going  to  disappear  and  this puts pressure  on  the  existing  services. We’re  not going  to  get  any money  to 
increase our staff or, our service provision. So, you can only do what you can do… SP 
This  strong  statement  about  the  impacts  of  the  new  policy  regime was  echoed  by  a  number  of 
support workers who spoke of the sense of disquiet in the sector over job losses and the attendant 
financial  and  emotional  pressures  on  individuals  in  the  sector.  Others  spoke  of  the  significant 
workloads  that were  impacting  on  them  anyway,  even  prior  to  the  change  of  government. One 
worker spoke of all the extra work that they had to put in for the same remuneration as: 
 All of the extra resources we are doing aren’t funded for. So, the mobile support component. We actually do some 









hands.  In this case, the solution suggested was capital  investment  in terms of funding for buying a 
house rather than using rented houses as shelters. 







One of  the questions asked of participants was whether  they were aware of any  innovative  ideas 
that had been tried in terms of dealing with the issues of homelessness. The purpose of the question 
was to try and document programs that have been tried and proved to be successful, even  if they 








Services  and  Indigenous Affairs, Mission Australia  and Woree  State  School  intensively  support  PI 
families  in education. Community  Liaison workers  interact with parents,  elders  and others  in  the 
community to support the needs of children in the community. Further, the development of a study 










phase,  it  also  involved  aspects  of  ‘Learning  from  the  Past’ where  children  were  exposed  to  the 
culture and tradition that they came from through sharing of stories. 
Another  form of  intervention based  in schools was  the education sessions around  tenants’  issues, 
rights  and  responsibilities  conducted  by  the  Tenants’  Union  in  schools.  Many  CALD  families, 
especially  those of non‐English  speaking background,  get  information  through  their  children who 
acquire English  language competencies  through schools and  interaction with peers. The education 
sessions with older students in schools was seen as one way in which to effectively get information 
to the family. As one support worker descried it: 







The  ‘Let’s  Stay  Put’  program  is  another  innovative  program  that  is  targeted  at  improving  the 
educational outcomes of students who have to move from one school to another, especially at non‐
standard times  (A. Hill, Navin, & Lynch, 2009). The project drew from the  identification of  linkages 
between  inter‐school  mobility  and  disadvantage/poverty  and  focussed  on  the  professional 
development  of  teachers  as  well  as  the  case  management  of  individual  students  to  improve 
educational outcomes of mobile  students. The project was  run across  four  clusters, one of which 
was Cairns and  involved  three schools  in the Cairns area  (Angela Hill, Dalley‐Trim, & Lynch, 2010). 
The position of  the Mobility Support Officer was part of  this approach, where a qualified  teacher 
focussed specifically on ensuring the smooth transition of enrolling as well as exiting students. The 
effect of  this  role  is described  as making  ‘the  transfer of  student  information,  the  assessment of 
student needs  and  the  transition of  students  into  a new  school more efficient, providing  a more 
supportive  environment  for  students  and  their  families,  as  well  as  relieving  the  Principal, 
administrators and  teachers of a substantial amount of work’  (A. Hill et al., 2009, p. 8). While this 
project  did  not  focus  on  the  needs  of  CALD  communities  specifically,  it  does  present  significant 
possibilities when examined  in  the  light of  the mobility  issues of  the PI community as dictated by 
secondary homelessness and the dictates of the low end rental market. 
SPK	Housing		
SPK  is  a housing  cooperative  established by  the Hmong  community of  FNQ  in  1991.  The Hmong 
community were humanitarian entrants who came to Australia from Laos. Most of them settled  in 






moved  to Cairns, which had a bigger pool of housing,  there were numerous problems around  the 
nature of six‐month short  term  rentals and  the  impact  this had on  the children who had  to move 
schools often. 
To  overcome  these  issues,  the  community  leaders  approached  the Minister  for  Immigration  and 
raised  the  idea of a  community housing program with a  focus on 4‐7 bedroom houses  that were 
appropriate  for  the  size of many of  the Hmong  families. They  followed  this up by  setting up  the 
cooperative SPK  (which means  ‘helping each other’  in Hmong). The processes  involved were hard 
and  the  lack  of  English  language  skills  of  even  the  community  leaders  made  this  even  harder. 
Nevertheless, they succeeded in setting up the organisation and getting appropriate funding. Today 
SPK has 27 houses in Cairns including 5 in Innisfail. Most of these houses are larger in size and meet 
the needs of  large  families very well. However there are more  families on the waiting  list and SPK 
has established a set of criteria on which the Board of Directors decide who will be accommodated. 










(other  than  from  that  organisation)  of  this  research  as  an  example  of  good  practice  in  terms  of 
proactively  dealing  with  the  issues  of  homelessness,  especially  by  using  a  case  management 







































Besides  these  initiatives  are  the  more  practitioner  based  initiatives  such  as  the  Cairns  Housing 
Network, the Cairns Youth Services Network and the Cairns Alliance of Social Services among others. 
The  Cairns  Housing  Network  was  one  network  that  was  described  as  a  good  example  of 
organisations  working  together  to  manage  the  issues  of  homelessness.  As  one  support  worker 
participant described it: 
 I  think  there’s  good  cooperation  between  services.  We  have  a  Housing  Network  that  works  well.  Monthly 
meetings.  And  that  does work well  I  think.  A  lot  of  you  also  seem  to  co‐case manage  a  lot…with  people  at 
different stages of their homelessness and you jointly support an individual? So this tends to lead to cooperation? 
Yes I think it works reasonably well. 









them to deal with  issues such as addictions and mental health  issues  (ABC, 2010). One participant 
described this project as one that was very successful  in achieving  its objectives but that had to be 
discontinued because of lack of funding. 
Several  informal  partnership  arrangements  were  also  delineated  by  participants,  where  workers 
from  different  organisations  have  been  providing  integrated  approaches  through  informal 
networking. Cairns being a relatively small city, these informal arrangements were found to be quite 









Centacare  Migrant  Settlement  Services  provides  a  case‐management  approach  which  supports 
humanitarian entrants  in most  aspects of  their  settlement  in Australia. As  recounted earlier,  real 
estate agents seem  to appreciate  this approach where  they are able  to  interact with an advocate 
who works with  the  clients  to make  sure  that  the  tenancy  is  sustained properly. As  argued by  a 
participant  in  the  section on  rental market  issues,  this  approach has been  so  successful  that  the 
agents  actually welcome  getting  more  tenants  of  humanitarian  background.  Another  participant 
argued that advocacy services for refugees and migrants are ‘absolutely essential for their successful 
settlement in Australia’. 
If  this  approach  is  looked  at  it  in  relation  to other  approaches  that have been  tried,  such  as  the 
‘Bridges’ program and the some of the more informal partnerships, the two common strengths that 
they seem to have are firstly the concept of the advocate who can work on behalf of the consumer 
while  ensuring  that  they  adhere  to  the  demands  of  the  tenancies,  and  secondly  the  case 
management  approach  where  all  the  different  aspects  of  the  client’s  issues  are  managed  in  an 
integrated way. The advocacy approach would ensure that many of the common issues raised in the 


















A  number  of  key  recommendations  are  suggested  to  reduce  the  risk  of  primary  and  secondary 
homelessness among CALD people in Far North Queensland. The recommendations are summarised 









terms  of  levels  of  domestic  violence,  inter‐generational  conflict,  substance  abuse  and  gambling 
which have emerged as both the causes and effects of homelessness. 
The  particular  nature  of  migration  under  the  trans‐Tasman  agreement  is  also  contributing  to 
increased numbers from the PI communities in FNQ while at the same time exacerbating the nature 
of  the problems associated with homelessness. The  lack of support and opportunities available  to 
families moving under the non‐protected Special Category Visa is a major issue in terms of managing 
the  issues of secondary homelessness before they escalate  further  into primary homelessness and 
the associated social issues associated with this problem. The problem is a complex one and involves 
a number of  issues  including visa arrangements,  cultural  issues, and attitudes. Further,  the  set of 




key  service  providers.  The  Pacific  Communities  Council  of  Far North Queensland  could  be  a  key 
driver of this task force as it is formed of representatives from many of the major PI communities. 




that  they  are  not  eligible  to  receive many  social welfare  payments  and  that  there  is  a  two  year 
waiting period  involved.  It  is highly  recommended  that  an orientation program be  established  in 
New  Zealand,  so  that  those  planning  to  come  to  Australia  under  the  Special  
Category Visa are briefed about the terms and conditions under which they are entering the country. 




 A number of  issues have been  identified  in this report that  impact very adversely on PI families  in 
FNQ due to the conditions of the Special Category Visa.   To effectively manage these  issues, a new 
regime for social security similar to that identified in the joint report of the Productivity Commissions 
of Australia  and New  Zealand  is  recommended  (APCNZPC, 2012, pp. 44‐47).  The new  framework 
would  certainly benefit by  including key  ideas  like portability, equality of  treatment with  citizens, 




been  raised  in  the  joint  report by  the Productivity Commissions of Australia and New Zealand.   A 
major social  issue confronting CALD communities relates that young people dropping out of school 
or training and not accessing tertiary education which contributes to intergenerational poverty and 
decreased  life  chances.  This  situation  is  exacerbated  by  the  experienced  by  the  present 
arrangements  of  the  Special  Category  Visa  which  are  clearly  problematic  in  terms  of  effectively 
enabling  young  people  to  contribute  effectively  to  the  economy  (APCNZPC,  2012).  While  these 
effects are already very visible in primary homelessness in South East Queensland, the problems are 
beginning  to  be  felt  in  FNQ  and  are  likely  to  escalate  over  the  next  few  years  if  not  managed 









The  lack  of  appropriate  houses  that  could  accommodate  large  families  is  identified  as  critical  to 
reducing many of the issues of secondary homelessness. These include issues such as overcrowding, 
separation of  families, educational  impacts and  issues of domestic violence and  intergenerational 
conflict. The  lack of appropriate housing  in FNQ applies both  to  social housing and  to  the private 
rental market. The participants in this study suggested several strategies towards alleviating some of 
these issues. 
In the past, as explained by one support worker participant,  there have been  instances where  the 
Department of Public Works and Housing have  worked together to address  issues in order to cater 
for    large  families  either by  allocating  them  to  two houses or by doing  garage build‐ins  that  can 
house additional  family members. The  former  idea has  severe  limitations as have been discussed 
earlier,  especially  in  terms  of  one  house  ending  up  as  the main  residence  and  the  other  almost 
     












It  is  recommended  that  a  wrap‐around  case  management  approach  would  work  effectively  to 
reduce some of the  issues around secondary homelessness. At the moment there  is a determined 
effort by service providers in FNQ to integrate and share information with each other. This has led to 
some  level of  improvement of  service delivery. However,  integration  from  the point of  view of a 
client would mean  that  they could go  to one worker who, as  their case manager/advocate would 
guide  them  through  the  range of  service organisations  that  they would have  to access  relating  to  
housing  to Centrelink,  to education, health,  transport and  so on. The  silo approach  is not a user‐
friendly  one  and  especially  in  the  case  of  CALD  communities,  can  prevent  them  from  accessing 
services effectively. Front line integration is an approach that could help to effectively manage many 
of the issues raised in this research.  
Recommendation	 7:	 Analysis	 of	 gaps	 in	 service	 and	 provision	 of	 adequate	 funding	
towards	filling	these	gaps	
This  report has  identified  some of  the gaps  in  service delivery  to CALD  communities  in Far North 
Queensland.  The  significance of  these  gaps  cannot be  underrated  as  they  are  issues  that  impact 
dramatically on a group of people who are already marginalized in many ways. Some of these have 
been further exacerbated in the life of this project due to funding changes and their impacts on the 
services. Additionally,  the  review of  the  literature also points  to significant gaps  in our knowledge 





Some  of  the  issues  delineated  in  this  research  emerge  due  to  the  lack  of  flexibility  of  service 
providers and  rental agents. One such example  is  the  rule  that excludes boys older  than 12 years 




together,  rather  than experiencing a  fictional  split up of  families  in different houses. Flexibility of 
services,  incorporating a client‐centred approach,  is  likely to result  in better and more sustainable 
outcomes in dealing with the issues of homelessness. 
Recommendation	9:	 	 Implementation	of	 an	 employment	 strategy	 that	 actively	 recruits	
staff	of	PI	background	to	enable	PI	communities	to	better	access	services.	
It  is  critical  that an employment  strategy  is  implemented by  accommodation  service providers  to 
recruit male and female people from PI backgrounds. It is anticipated that this strategy would assist 
in  reducing  some of  the  stresses  encountered by  PI people  by  addressing  issues  around  locating 




Tenancy  advocacy  is  absolutely  essential  in  terms  of  supporting  CALD  communities  in  an 
environment  where  they  are  often  disempowered  due  to  lack  of  language  skills  and  lack  of 
knowledge of processes. This aspect was repeatedly emphasised by many participants as important 
for PI communities, humanitarian entrants, and asylum seekers  in the community as well as many 













Several  participants  have  spoken  of  the  value  that  the  work  undertaken  by  liaison  officers.  In 
particular,  the work of  the community  liaison officers  in Woree State School was discussed  in  the 
context  of  reducing  truancy  among  young  people  of  the  PI  communities.  There  are  very  clear 
correlations between completion of high school and improvements in life chances for young people 
in terms of many aspects of life in terms of health, employment, parenting skills and even the health 
of  their  children  (Zubrick  et  al.,  2004).  The  community  liaison  program  is  seen  as  an  effective 
initiative  for  working  effectively  within  the  PI  communities  to  improve  educational  outcomes. 





Recommendation	 12:	 	 Trial	 the	 ‘Let’s	 Stay	 Put’	 model	 within	 Cairns	 primary	 and	
secondary	schools	to	manage	the	issues	of	school	mobility	among	CALD	young	people.	
This research highlights the growing trend of CALD young people who are highly mobile and attend 
multiple  schools due  to  factors  such as moving out of  the  family home due  to overcrowding,  the 
breakdown of the family unit due to conflict and families relocating due to the termination of rental 
contracts.  It  is  recommended  that  the  successful  “Let’s  Stay  Put”  model  be  expanded  in  Cairns 
schools to track student mobility and support both the schools and the students. This approach has 
been  successful  in  reducing  student  alienation  and  school  disengagement  particularly  among 
vulnerable and disadvantaged young people. 
Theme	5:	Provision	of	Training	and	Support	Services	




of  appropriate  communication produces  a myriad of problems  for  real estate  agencies  and CALD 
people.  It is recommended that real estate agents be provided access free of charge to TIS services 
to ensure that these problems are dealt with at the outset and that the evaluation of the ongoing 
pilot  project  be  carefully  examined  to  see  how  this  approach  could  be  best  implemented.  Even 
where  free  access  is provided,  the  difficulty of  using  interpreters  and  the  time  involved  are  also 








language.  It  is  recommended  that  service providers  include  the use of  interpreters  as one of  the 
factors when determining workloads. 









Recommendation	 15:	 	 Recognition	 and	 Support	 for	 Bhutanese	 and	 Cook	 Island	
Communities	in	establishing	a	place	of	spiritual	belonging	










that  is  recommended  is  the  development  of  a  Cultural  Place  that  the  different  communities  can 
utilize  for  supporting  the  cultural  and  spiritual needs of  the  community.  It  is  recommended  that 







This  form  of  homelessness  is  endemic  within  the  Pacific  Islander  communities  in  Far  North 
Queensland  and  has  severe  impacts  on  individuals  and  families  in  the  community.  Secondary 
homelessness, if not appropriately managed, can slip into primary homelessness, and exacerbate the 
social  issues that are caused by homelessness. This report delineates many of the key elements of 
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